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ИБН СИНО ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ ТАСАВВУФ ВА АРИСТОТЕЛИЗМ
БИЛАН СИНТЕЗИ МАСАЛАСИГА ДОИР
Эватов Салимжон
ФарДУ “Фуқаролик жамияти” кафедраси ўқитувчиси
Аннотация:Мақолада тасаввуф илмининг Ўрта Осиёда тарқалиши, асосий
йўналишлари, қадимги юнон фалсафаси билан боғлиқ жиҳатлари, шунингдек бу борада
буюк олим Ибн Синонинг қарашлари, хусусан унинг
борлиқ, билиш, пантеизм
муаммоларига доир қарашларининг тасаввуф билан синтезлашуви ҳақида сўз юритилган.
Калит сўз ва иборалар: тасаввуф, сўфий, борлиқ, билиш, аскетизм, ахлоқий
меъёрлар, инсон камолоти, инсон бахти, фазилат, аристотелизм
.
О СИНТЕЗЕ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ ИБН СИНА С МИСТИКОЙ И
АРИСТОТЕЛИЗМОМ
Эватов Салимжон
ФерГУ, Преподаватель кафедры "Гражданского общества".
Аннотация: В статье рассматривается распространение мистики в Центральной
Азии, ее основные направлание, связь с древнегреческой философией, а также взгляды
великого ученного Ибн Сины; в часности, он описал синтез мистических взглядов на
проблемы существование, познание и пантеизма.
Ключевые слова и фразы: мистицизм, суфизм, существование, познание, аскет,
нравственные нормы, человеческое совершенство, человеческое счастье, добродетель,
аристотелизм.
ABOUT THE SYNTHESIS OF IBN SINA'S PHILOSOPHICAL TEACHINGS
WITH MYSTICISM AND ARISTOTELISM
Evatov Salimjon
Teacher of the chair "Civil Society" FerSU
Abstract: The article presents research results about the spread of mysticism in Central
Asia, main fields of it, its relation with ancient hellenistic philosophy and great scholar Ibn Sino’s
viewpoints on it, particularly, his viewpoints about universe, cognition, pantheism problems and
synthesism of them with mysticism.
Key words: mysticism, philosopher, universe, cognition, asceticism, moral norms,
perfection of human, felicity of human, feature, aristotelism.
Буюк файласуф, тиббиёт илмининг асосчиси, бобокалонимиз Абу Али ибн
Сино қомусий олим бўлиб тасаввуф (сўфизм) таълимоти, унинг фалсафий моҳияти
ва ўрни тўғрисида мукаммал назария, фикр-мулоҳазалар, илмий хулосаларни
яратган.
Алломанинг тасаввуф фалсафасига оид таълимоти алоҳида тадқиқот мавзуи
сифатида тадқиқотчилар томонидан етарли даражада ўрганилмаган. Тасаввуф
масалалари Ибн Синонинг энциклопедик илмий меросида, Олам ва инсон
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тўғрисидаги фалсафий тафаккур пантеистик дунёқараши тизимида талқин этилган.
Абадий ва илоҳий руҳ, кўнгил жисм билан боғлиқ, ёмонлик тўпланган–моддий
оламга занжирбанд қилинган қалб жисм ўзаро боғлиқ ва жисмнинг яшаш
шаклидир. [1:98]
Ибн Сино тасаввуф илмига мурожаати, Оллоҳ ва Борлиқни билиш назарияси,
усул ва воситалари, суфий-ориф (гностик) нинг яъни маърифатли, доно одамларни
кенг омма доирасидан ажратиб олган ҳолда алоҳида таърифлаб, уларни
дунёқараши ҳамда аҳлоқий тамойиллари нуқтаи назаридан таҳлил қилади. Унинг
“Қушлар тўғрисидаги трактат” номли асарида айнан тасавввуфнинг Яратувчи
(Оллоҳ) ва яратилган одамнинг ўрни, ўзаро муносабатлари ва тақдири-азал
муаммолари мавзуларига бағишланган. Аввало, шуни таъкидлаш лозимки Ибн
Сино суфийларни “Ҳақиқат биродарлари” ёки “ҳақдаги биродарлар” деб атаган ва
буни кенг фалсафий талқин асосида шарҳлаб берган. [2:23]
Ибн Сино “Ҳақиқат изловчилар”ни уч турга бўлади: зоҳид (тарки дунё
қилувчи)лар; обидлар–ҳақиқатни қатъий эътиқод ва урф-одатларни садоқат орқали
билишга интилувчилар; орифлар–маърифатли, билимдон, доно кишилар, ақлий
билиш тарафдорлари ва ҳақиқат (Оллоҳ) билан яккама-якка қолишга интилувчилар.
Бу уч турнинг бирлаштирувчи йўналиши–оламни ҳиссий билишни бартараф этиш
ва маънавий-руҳий билишга қўшилиб кетиш қобилиятидан иборатдир. Шу
муносабат билан инсонийлик ва бойлик, мол-мулк масаласида қуйидаги фикрни
билдиради: Ҳаддан ташқари бойлик, инсонийлик чегарасидан чиқариб, уни ваҳший
ҳайвонга айлантиради. [1:361]
Шу билан бирга у зоҳид (тасаввуфчилар) ва обид (художўй, тоат-ибодатни
канда қилмайдиганлар) ларни кескин танқид остига олади. Бу ҳақда унинг қуйидаги
фикри далолат беради. Тарки-дунё (аскетизм) чилик билимсиз илоҳиётчиларнинг
риёкорлигидир. У баайни бу дунёнинг бойликларини нариги дунёнинг бойликлари
билан
алмаштиришни
хохлайдилар...
.Илоҳиётчиликдаги
саводсизбилимсизларнинг Оллоҳга саждаси ҳам риёкорликдир, зеро уларнинг фикрича
эътиқодни бу дунёда баайни амал ошириб нарги дунёда мукофот олиш учун қулай
йўлдир деб даъво қиладилар. Айни пайтда орифлар–доно-билимдонларнинг
нисбатан эзгу ниятлари покиза риёкор бандаларнинг ҳақиқатдан йироқ бўлган ҳар
қандай қарашлари ҳақиқатга зиддир.
Тасаввуфда Ибн Синонинг тафаккурини забт этган асосий масала-бу ахлоқий
меъёрлар ва инсон камолоти муаммоларидир. Тасаввуф илмининг яхлит мазмуни,
гарчи “Тиб қонунлари”да ҳам бу борада муҳим ғоялар асослаб берилган бўлсада,
“Ишорат ва танбаҳот”, “Қуш тили” каби асарларда мукаммал фалсафий-ахлоқий
илм сифатида, шунингдек Оллоҳ, Олам, Одам тўғрисидаги назариялар замирида
яратилган. Масалан, Суфий-дарвешни ахлоқий қоидалари ҳақида шундай ёзади:
“Сўфий-жасур. У ўлимдан ҳам қўрқмайди. У марҳаматли ва олийҳимматли,
салтанатли. У ҳақиқатсизликдан узоқ. У бошқаларга кечиримли. У бошқаларга
нисбатан катта қалбга эга, ниҳоят уни инсоний ёмонлик тўғри йўлдан уриб чиқара
олмайди. У ҳасадгўй эмас. У ҳамма вақт ҳақиқат тўғрисида ўйлайди”. [4:59-66]
Тасаввуф аҳлига хос ана шу фазилатлар Ибн Синони сўфизм таълимотига
нисбатан ижобий муносабатига сабаб бўлгандир десак хато бўлмайди. Алломанинг
174

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 7-сон

фалсафий дунёқараши, кўпроқ пантеистик эди, оламнинг асоси иккита–моддий ва
илоҳий (С.Э) унинг фалсафий таълимотини Ғарб ва Шарқ тадқиқотчилари шундай
баҳолаганлар.
Ибн Сино кўплаб Шарқ тасаввуф тариқатчиларидан фарқли ўлароқ Олам,
ақл, тафаккур тўғрисидаги ғояларни борлиқ, ақл, фикр каби (онтология
гносеология) фалсафий тушунчалар билан узвий боғлиқликда шарҳлайди. Илмий
адабиётларда қайд этилганидек Ибн Синонинг фалсафий жиҳатдан шаклланиши
осон кечмаган. У бир тасодиф туфайли фалсафа оламига кириб боради. Бу ҳақда
донишманд алломанинг ўзи шундай ёзади: “Арастунинг “Метафизика” асарини
ўқиб чиқдим. Аммо мутафаккирнинг мақсади мен учун жумбоқлигича қолаверди.
Асарни қайта-қайта ўқидим. Лекин барибир ҳеч нарсага тушунмадим. Шундан сўнг
бу тушунарсиз асар экан деган хулосага келиб, уни ташлаб қўйдим. Бир куни
муқовасозлар бозоридан ўтаётиб, бир савдогарнинг ўз китобларини мақтаётганини
эшитиб қолдим. Дўконга яқин бордим. Савдогар менга китоблардан бирини
кўрсатди. Бу Абу Наср Форобийнинг “Метафизиканинг асосий қоидалари” деб
номланган асари эди. Мен жаҳл аралаш бу тушунарсиз илмдан ҳеч қандай фойда
йўқлигини айтиб, китобни рад этдим. Савдогар эса қўярда-қўймай китобни арзон
баҳода сотиб олишга ундарди. Ахийри китобни бор-йўғи уч дирҳамга сотиб олдим.
Уйга қайтиб, китобни мутоала қилишга киришдим, у менга ўз сирларини очди ва
мен фалсафага оид барча саволларимга жавоб топдим”. [5:195-196]
Ушбу қиссадан-хисса шуки, жаҳон илм-фани ҳамда фалсафий ҳазинасини
ўзининг бебаҳо нодир асарлари билан бойитган икки буюк аллома Абу Наср
Форобий ва Абу Али ибн Сино қарийб бир юз ўн йилдан кейин илм-китоб, фалсафа
илми орқали ўзаро ғоибона, мажозий танишган эканлар. Юқоридаги фикрларни
давом эттириб таъкидлаш жоизки тасаввуф илми ва фалсафаси Ибн Синони
тиббиёт соҳасидаги буюк кашфиётларга, оламшумул ютуқларга олиб келган,
башариятнинг ёрқин юлдузлари қаторида инсоният тарихида қолган. Ибн
Синонинг тасаввуфий тафаккурида инсон руҳи ва ақли тўғрисидаги ғоялар
мантиқан ўзаро бевосита боғлиқ. Руҳ–абадий. У жисм яъни модда бўлмаганлиги
учун (балки ўлгандан-С.Э) кейин ҳам мавжуд бўлиб қолаверади. Ақл-руҳнинг
илоҳий хоссаси. “Ақл тарозусида тортиб кўрилмаган ҳар қандай билим асоссиздир.
Шу боис мантиқ илмини ўрганмоқ жуда муҳим” дейди. [5:197]
Мутафаккир Ибн Синонинг фалсафий таълимотига кўра, Олам-ягона вужуд
уни биринчи сабаб-Ақли кулл бошқаради. Осмон жисмлари эса Ақли куллининг
узвлари-вакиллари, оламни ҳаракатга келтирувчи кучлардир. Имом Абу Ҳомид
Ғаззолийнинг қатъий эътирози ва танқиди алломанинг ҳудди ана шу фикрларига
қарши қаратилган эди, чунки унда оламни ибтидоси моддий олам, табиат деган ғоя
мужассамлашган, бу моҳиятан материалистик таълимот бўлиб илоҳийшунослар у
билан келиша олмасдилар. Шу билан бирга Ибн Синонинг оламни бошқариш
тўғрисидаги
қарашлари
субъектив
идеализм
тамойилига
асосланган.
Донишманднинг таълимотига кўра, Оламни ягона руҳ–Ақли кулл бошқаради,
табиат ва жамиятда содир бўладиган воқеа ҳодисалар, бутун ҳолат ва ҳаракатлар
ўша асос, хислатдандир. Шу ўринда икки буюк аллома Форобий ва Ибн Синонинг
Олам ягона вужуд, уни биринчи сабаб (Худо) бошқаради деган фикрларида тамоман
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ўхшашлик мавжуд, фақат унинг ривожланиш босқичлари талқинида тафовутлар
бор.
Фалсафий энциклопедик-қомусий нашрларда таъкидлаб ўтилганидек Ибн
Сино Абу Али Хусейн ибн Абдуллоҳ (лотинча Авецина) Бухоро яқинидаги Афшона
қишлоғида таваллуд топган, 400 дан ортиқ асарлар ёзиб қолдирган, уларнинг
жиддий қисмлари фалсафага, шу қаторда тасаввуфнинг назарий, илмий-амалий ва
мантиқ масалаларига бағишланган.
Унинг фалсафий мероси, академик М.М.Хайруллаев таъкидлаганидек асосан
Шарқ аристотелизмининг метафизика соҳасига, шунингдек билиш назарияси,
тасаввуфнинг-ишроқ таълимотига (нур тўғрисидаги фалсафа) асосланган.
М.М.Хайруллаев Ибн Синонинг меросини олти гуруҳга ажратади ва биринчи
гуруҳдаги асарлар тоифасига тасаввуфга бағишланган ёзишмалари, диний эътиқод
вакиллари, сўфиий-тасаввуф алломалари билан олиб борган мулоҳаза ва
мунозараларини киритади. [3:119-121] Бу гуруҳга кирган асарлар ва хатлар, мулоқот
ва таҳлиллар шуни кўрсатадики, улар диний тасаввуф мавзуларига оид “Қазо” ва
“Қадар”, жонни жисмга муносабати абадий ёки ўткинчилиги каби, умумилоҳий
муаммоларни ўз ичига олган. Шахси номаълум Саид Ибн Жубайрийга “Зуҳд”
(тасаввуф)га оид жавоблари ҳам тасаввуф моҳиятини ёритиб беришга хизмат
қилади.
Ибн Синонинг тасаввуф таълимоти руҳида ёзилган машҳур китоби “Рисола
фи-л-ишқ” янада кенгроқ ва ёрқинроқ баён этади. Бу асар илк бор 1894 йилда
Лейденда инглиз тилида, 1917 йилда Қоҳирада араб тилида нашр қилинган. [8:18]
Унда ёзадики, агар руҳ пок бўлса, у албатта маънавий қашшоқлик ҳамда
бахтсизликдан мусаффо қилади. Инсон руҳининг бахту камоли тамом
ривожланиши энг аввало софликка, мукаммалликка интилиш, уни идрок этиш,
унга монанд бўлиш учун курашишдан иборат. Аллома инсон қобилиятини унга
Оллоҳ ато этган илоҳий қувват деб изоҳлайди. Шу сабабдан кулли ашё (ақл-С.Э)
табиий равишда биринчи сабабга қараб интилади, зеро унинг яратилишининг
дебочаси ёки вазифаси шундан иборат бўлган: “Бошқариладиган ҳар бир алоҳида
жавҳар (ушбу ўринда сўфизм таълимотида асосий ўринни эгаллайди-С.Э) табиатига
кўра, Соф Ҳайрнинг ягона жавҳаридан яралган жузъий (индивидуал) ҳайр
ҳисобланиш ўз такомилига интилади... барча мавжуд ашёлар табиий истакка-туғма
ишққа эгадирлар. Бундан чиқадиган мантиқий хулоса шуки, ишқ ашёларнинг
(борлиқдаги нарса, унсурларнинг) яшаш сабабидир”. Бу каби ишқ фақат олий руҳга
инсон руҳигагина берилган, инсонгагина хос бўлган бу руҳ инсоний муҳаббатга,
гўзалликка-чиройли шакллар, ёшлик, навқиронликка меҳр қўйишда, маънавий ва
ҳиссий камолот топишида, мусаффолик ва гўзалликни идрок этишда намоён
бўлади. Ибн Синонинг тасаввуфий қарашлари, унинг Биринчи (Оллоҳга) севгиси
ҳақидаги таълимотида берилади.
Таниқли тасаввуфшунос олим Нажмиддин Комилов Ибн Синонинг
тасаввуфий таълимотининг моҳиятини ғоят теран ва мазмунли тарзда баён қилиб
берган. Тасаввуф таълимоти марказига муҳаббатни қўяди ва уни умуминсоний
ҳодиса кайҳоний (космик) қувват деб билади. Муҳаббат, Ибн Сино наздида инсон
руҳини маҳлиё этиб, эзгуликка, мусаффо хайрга етаклайди. Эзгулик бу-Мутлоқ
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ҳақиқат; бу-Ақли кулл; бу-маънавий етуклик, олижаноб ҳиссиётлар тантанаси,
ниҳоят бу-инсоний бурч, яхшилик, хайрият, доимий руҳий поклик ҳамдир [5:85].
Биринчи (Худо) га муҳаббат инсон моҳиятини комилликнинг шундай даражасига
олиб чиқадики, натижада инсон номоддий ақл билан умумийликка эришади.
Ибн Синонинг тасаввуф фалсафаси ривожига қўшган буюк ҳиссаси унинг
шаҳсига берилган “Шайх ур-раис” унвонидан ҳам кўриниб туради. Мутафаккирнинг
Аристотел ва Форобийларнинг фалсафий таълимотларига муносабати, унинг
фалсафий меросини қанчалик улуғвор бўлганлигини кўрсатиб туради. “Биринчи” ва
“Иккинчи” муллимларнинг фалсафий фикрларидан фарқли равишда мантиқ
фанини кенг тарзда таърифлаб берди, унга мувофиқ-мантиқ нафақат тафаккур
юритиш санъати, тўғри фикрлаш воситаси, шу билан бирга у фан, зеро олим учун у
ҳақиқатни-ёлғондан, ишончли билимни-эҳтимолдан, билимни гумонлардан
ажратиб олиш, тасаввуфий тасаввурларни асослаш ва мустаҳкамлашнинг зарурий
шарти.
Юқорида айтиб ўтилганидек Ибн Синонинг “Рисола фил-ишқ” асари
фалсафий тасаввуфнинг муҳаббат ва руҳ тўғрисидаги мушоҳадаларида баён қилади.
Асосийси, комил инсон фазилати нималардан иборат деган саволга жавоб излайди.
Алломанинг “Ҳайй ибн Якзон” (“Уйғоқ ўғли тирик”), “Ат-тайр” (“Қуш”), Саломон
ва Ибсол номли фалсафий қиссаларида тасаввуфнинг инсон, унинг тақдири
тўғрисида фалсафий фикрлар юритади. Уларнинг негизида инсон фазилатлари
нимадан иборатлигини Ибн Сино таҳлил қилиб беради. Руҳ тутқунлиги, ақл ва
руҳнинг жисм тузоғида азоб чекиши, нафс домига гирифтор бўлиб илоҳий ўйфикрдан узоқлашгани, руҳнинг дўстлари-ақл ва билим уни тарк этганлигини турли
ҳил воқеа ва ҳикоятлар тимсолида тушунтирилади. Улардаги тасаввуфий қарашлар
фалак билан руҳлар, фаришталар, фаол ақл, назарий ақл ва амалий ақлнинг
мунтазам равишда биридан-бирига ўтиб такомиллашиб боради. Тасаввуф
фалсафасининг бош мезони-ақл, Ибн Сино асарида Ҳайй ибн Якзондир, у инсонни
тубан хислатлардан, ёмон хулқдан покланиш йўлини кўрсатади, уларни одамнинг
ёвуз душмани, деб эълон қилади. Ёмон хулқ инсонни тубанлаштирибгина қолмай,
шу билан олий мақсадга интилиш ва Оллоҳ висолига етишишга тўсқинлик қилади.
Ибн Синонинг энг буюк хизматларидан бири шундаки, унинг таълимоти инсонни
қуйи ердаги даражадаги эҳтиёжларга қулликдан озод қилади, шунинг билан бирга
ҳалокатли тарки-дунёчилик таъсиридан ҳам қутилишга чақиради.
Ҳукмдор Маҳмуд Ғазнавий томонидан Фаражан аваҳтасига ташланган Ибн
Сино бу вақтда “Ишорат ва танбеҳот” номли машҳур фалсафий асарини ёзади. Бу
асарда илгари сурилган тасаввуфий ғоялар ўша даврнинг ўзидаёқ, ундан кейин ва
ҳозирги кунда ҳам қизғин илмий ва диний тортишув-мунозараларга сабаб бўлиб
келди. Л.Т.Салдадзе ўз асарида бу ҳақда шундай ёзади: Ҳақиқатдан ҳам Ибн
Синонинг Ҳайй ибн Якзон асари фавқулодда ўзининг ажойиб мукаммаллиги билан
лол қолдиради. Шакли ҳам кескин ўзгарган. Фақат бир мўъжазгина асарда
фалсафий новелла, фалсафий ривоят, фалсафий поема жанрини яратди. Бу
асарнинг оламшумул таъсирини А.Дантенинг “Илоҳий комедия”сида, Шота
Руставелининг “Арслон терисини ёпинган шаҳзода”, Брегель ва Босхининг тасвирий
санъатдаги сюжетларида кўриш мумкин. [6:77].
177

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 7-сон

Ибн Сино яшаган даврда ислом дини доирасида, унинг жамият ва сиёсатдаги
мавқеи масалаларида кескин кураш бораётган эди. Бу вақтда Ибн Сино
замондошлари учун Ақл, соф ақлий (рационал) билим рамзи, яъни тасаввуфга
қарама-қарши қутб рамзи сифатида майдонга чиққан эди: “Шундай қилиб Ибн
Сино Оллоҳ, Олам, коинот, инсон тўғрисидаги тасаввуфий тасаввурларини жамлаб
ўзига-ўзи савол беради–ўз табиатига кўра соғлом, ҳаётий, дунёвий муносабатлар
таъсири натижасида дағаллашмаган руҳий даъватни эшитиб, руҳлар транцендет
нарсалар (ақлдан ташқари борлиқ) ҳолатига тушиб қолади. Маълумки, сўфийлар
учун бош ғоя-бу оламнинг бирлиги, яратувчи ягона бирликнинг ва борлиқдаги
хилма-хил турфа нарсаларнинг ўзаро қўшилиб кетиши, ягона инсон учун мадҳия
Одам-Ҳақ (Оллоҳ) билан бирлашади”.[7:355].Ибн Сино сўфийларнинг бундай
қарашларини инкор этишга интилиб бир қатор саволларни ўртага қўяди. Қандай
қилиб афсонани сўфиёна илоҳий шеъриятни фалсафага айлантириш мумкин ва
бунда руҳ сафари қандай юз беради ва шу каби саволлардан иборат. Бунга жавобан
Ибн Сино Ҳайй ибн Якзон тилидан шундай дейди: “Мана, эшитинг, бунга мен бир
асар бағишладим” деб мурожаат қилади авахта бошлиғига, сиз унда бош
қаҳрамонсиз. Уйғоқ (Якзон-Худо). У мени барча фанлар калити билан таъминлади,
шунинг учун ўз сафарим барча ҳудулар уфқларини ўзаро туташтирмагунимча мени
оёқларимни, қадамларимни Оламнинг барча бурчакларига элтадиган манзилларга
йўналтирди. [7:355]
Ибн Синонинг фалсафий таълимоти арестотелизмга яъни припатетга
асосланганлиги ва оламнинг асосига моддийлик билан бир вақтда руҳиймаънавийликни қўйганлиги унинг тасаввуфий қарашларида ҳам ўз ифодасини
топган. У шарқона арристотелизмни давом эттиради ва оламни вақтда
яратилганлигини, оламни эманацияси тажалли такомиллашган босқичга ўтишидан
иборат жараён эканлигини тасдиқлашга ҳаракат қилади. Тасаввуф фалсафасига оид
қарашларида инсон ва руҳлар ўртасидаги алоқаларни эманация руҳида
таърифлайди. Сайёраларга кўтарилган руҳлар орасида тотувлик, ҳамжиҳатлик,
хушфеъллик мавдуд, улар фароғатда яшайдилар. Шунингдек, Абу Наср
Форобийнинг тўққизинчи босқич тўғрисидаги қарашлари каби Ибн Сино ҳам “Ҳайй
ибн Якзон”да тўққизинчи осмон белгилари ҳақида шундай ёзади: “Инсон руҳи у
ерга тушмайди, фақат ёндош мамлакат аҳлига у ердан амру фармонлар келиб
туради. Бу фармонларни фаришталар етказиб туради”.
Шунингдек, Ибн Сино Форобий каби адолатли тузум ва подшо тўғрисидаги
фикрларини ёзади. Подшо-беқиёс гўзал, эзгулик тимсоли. У фаол ақл, назарий ақл,
амалий ақлни бошқаради. Яхши инсон-ердаги фариштадир.
Шундай қилиб, Ибн Сино тасаввуфнинг энг юқори инсонпарварлик
ғояларининг моҳиятини биринчи сабаб, фаришталар, илоҳий руҳлар,
такомиллашган комил инсонлар тимсолида ёритиб берган. Унинг буюк даҳоси
тасаввуфнинг илоҳий ва аҳлоқий-назарий томонларини бир бутун таълимот
сифатида тушунишга манба ҳисобланади.
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